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Critical interrogation of social work texts reveals ideologies and hegemonic 
discourse that maintains oppressive power relations. In the South African 
context of ongoing inequality after the 1994 democratic transition, 
neoliberal ideologies have structured and constrained social work 
knowledge and practice. Such ideologies act performatively to determine 
practice and social realities. This article, based on a section of the author’s 
PhD study, examines one such thematic ideological trend in post 1994 
social work texts on poverty and social development, which reflect neo- 
liberal, individualist ideologies of personal culpability for poverty. A 































































































































































































































































































































Table 1: Comparison  of descriptions  of ideological  processes 
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Analysis of texts in relation to ideologies of individualism, personal culpability and neo‐
liberal conceptual determination. 
 
The three texts are discussed separately, highlighting various operations of ideology and 
interpellation. They all contain important considerations and principles for practice and, 
make claims about social justice, enhanced well‐being and call for participation and self‐
determination. However, they have in common an ideological position of neo‐liberal 
frameworks, personal culpability and blame for poverty, individualism and a dominance 
of adherence to agency versus structure. 
 
The strengths perspective in social work (Gray and Collet van Rooyen, 2002). 
This article is an interpretation of the strengths perspective in social work (Saleebey, 
2002), important for its focus on the empowerment of people, exploration and 
acknowledgement of capabilities and a stance against pathologising discourse. 
Problematic however is that the article positions strengths approaches as a ‘radical 
alternative’ to other current social work intervention models because they  
“question a dominant deficit‐based mental health paradigm…; anti‐oppressive 
practice models which construe clients as oppressed and immediately engender 
feelings of powerlessness; and rigid mindsets such as positivism, ardent feminism 
and structuralism that lead practitioners to approach the helping situation with 
preconceived ideas” (Gray and Collett van Rooyen, 2002:193, own italics).  
Arguing that anti‐oppressive practice models engender feelings of powerlessness is 
unsubstantiated and contrary to the claims of these approaches, which are said to be 
opposed to oppression and seek to reduce powerlessness created by negative valuations 
of a stigmatised group (Payne, 2005; Dominelli, Thompson, 1997; Dominelli, 1998). 
 
The article interpellates the reader into neo‐liberal hegemony of personal culpability 
rather than challenging oppressive and structural power asymmetries. It seems to 
impose a false ‘dichotomous and dualistic categorical matrix’ (Meszaros, 2010) for 
strengths approaches versus anti‐oppressive and structural approaches and conflates 
these radical approaches with a ‘problem‐deficit orientation’. This interpellates 
practitioners into a limited range of ‘what is possible’ (Therborn, 1980), by discouraging 
practitioners from utilising critical and radical approaches as they are deemed to be 
disempowering to clients. 
 
The strengths perspective became part of dominant social work discourse when systems 
theory provided a shift from a psychodynamic and biomedical model of intervention 
(Bender, Davidson and Skolnik, 1997; Saleeby, 1999; Payne, 2005). Strengths‐based 
approaches include for example healing and wellness practice and inquiry, resilience 
literature, solution‐focused therapies, empowerment models, asset based community 
development, narrative approaches and inductive social policy (Chapin, 1995, cited by 
Gray and Collet van Rooyen, 2002:195). 
 
Gray and Collett van Rooyen (2002: 194 ) describe Saleebey’s (1999) “alternative 
lexicon”, which replaces the client’s vocabulary of problem and disease. They state that 
the strengths perspective accepts and acknowledges people’s resilience, their ability to 
endure extreme hardship, survive seemingly insurmountable problems and to survive 
adversity and grow out of challenges.  The “pathology culture” is to be replaced (Gray 
and Collett van Rooyen, 2002:196) by making a shift towards a social constructivist 
perspective, which accepts the importance of mutuality, acceptance of ambiguity and 
unpredictability and collaborative assessment. Their ideas are described from a 
postmodernist perspective, which denies fixed realities (for example social injustice and 
oppression and how to overcome these), embrace a relativist paradigm and display 
‘incredulity towards metanarratives’ (Ferguson, 2008). 
 
A strengths perspective is said to require conscious effort and that, language around 
deficits should be replaced with questions around ‘what is working well?’ with a focus on 
assets and identification of ‘gaps’ instead of needs. Negative myths should be shattered 
and responsible “positive ownership” should be encouraged through involvement. Needs 
and deficits do require some acknowledgement in order to avoid alienation, however but 
“politics” are said to “feed on deficits and the embellishment of needs and problems” 
(Gray and Collet van Rooyen, 2002:199). 
 
These statements may be seen as dissimilation, whereby relationships of domination are 
obscured and presented in a way that attention is deflected from them (Thompson, 
1990). It may be argued that to focus on personal capability to endure and survive, rather 
than the oppressive structures themselves, is an ideological interpellation into agency 
rather than structure being the only or most important means of change. 
 
The ideology of individualism and personal culpability is evident throughout this 
interpretation of the strengths perspective, for example alluding to the idea that “all 
individuals, families and communities have strengths, that they know what they want 
and that they have the capacity to rebuild themselves” and that the role of the 
community worker is merely to “facilitate the release of this capacity” (Gray and Collet 
van Rooyen, 2002:197). 
 
Finally, the writers do conclude by acknowledging that injustice, oppression, distress and 
unhappiness do exist and that social structures do shape people’s problems. They state: 
“it humbles us as professionals to get down from our expert perches and to privilege the 
knowledge and experience of those who we serve” (Gray and Collet van Rooyen, 
2002:200, own italics). 
 
This interpretation of the strengths perspective, instead of being presented as a useful 
perspective for social work generally, is positioned as being in opposition to approaches 
such as the feminist, critical, radical and structural, which themselves claim  respect of 
strengths, empowerment, social justice and transformation (Payne, 2005). 
The application of a large group intervention method based on the asset‐based 
approach: 
A repositioning of training in community development (Nel, 2006) 
 
This article deals with an approach which is gaining discursive dominance in 
developmental social work, namely the asset based community development approach 
(ABCD) (Emmet, 2000, Mathie and Cunningham, 2003). The article begins by stating that 
the outcomes of community development, seen to be the “most appropriate way to 
address inequities in South African society” (Nel, 2006:234) have been ‘disappointing’. 
These failures, rather than seen as being related to by the neo‐liberal economic policy 
context, is ascribed to the focus on deficiencies and deficits, the emphasis on felt needs 
and problems and the role of community developer as expert. 
 
The ideology of personal culpability and self‐reliance of the asset based approach is said 
to be a viable alternative as it focuses on assets and not needs and is geared towards 
self‐reliant sustainable development.   It is also an example of how social work discourse 
becomes hegemonic through ‘taken‐for‐granted knowledge, as this article relies on the 
article discussed previously (Gray and Collet van Rooyen, 2002) to substantiate 
arguments. The ABCD approach, discussed in this article as a ‘large group intervention 
method’, is presented in a similar way as in the previous article on the strengths 
perspective (Gray and Collet van Rooyen, 2002), as “a radical alternative” to current 
intervention models, which are said to be deficit‐focused. The author quotes Gray and 
Collet van Rooyen (2002) and describes the pathologising trend of labelling in the mental 
health paradigm and conflates this with anti‐oppressive practice models which are said 
to “construe clients as oppressed and which lead to feelings of powerlessness” (Gray and 
Collet van Rooyen, 2002, cited by Nel, 2006:234). 
The theoretical origins of the ABCD approach are linked to Carl Rogers’ humanistic client‐
centred approach and that “the individual has a sufficient capacity to deal constructively 
with all of those aspects of his life which can potentially come into conscious awareness”. 
Rather than this leading to an interpretation to mean conscientisation and subsequent 
social action, the ABCD approach advocates “a range of strategies aimed at developing 
the capacities and assets of communities and people” towards self‐help and self‐reliance 
(Nel, 2006:235). It is stated that various policy makers in the ‘third world’ had seen the 
value of ‘self‐reliant participatory development’ and authors such as Freire (1972), are 
named in order to substantiate this claim (Burkey, 2000; Chambers, 1983 and Freire, 
1994). These three authors seem to be used to legitimate and rationalise the ideological 
position that self‐reliance should form the basis for change (Thompson, 1990). 
Problematic in this  assertion is that the three authors quoted are very divergent in their 
views. Chambers (1983) and Burkey (2000) both valorise self‐help and self‐driven 
development, while Freire (1972/1994), who also bases his theories on participation, 
most certainly argues for critical conscientisation and social action to overcome 
oppressive power relationships, rather than self‐help to bring about social change. 
 
The ABCD approach is also said to be the “intervention of choice” given the basic human 
rights and social justice tenets of the South African constitution and social welfare 
policies (Nel, 2006, p.235). Conflating the ABCD approach with discourse of social justice, 
human rights and radical approaches, obscures the underlying ideological position of self‐
reliance, individual responsibility and the role of agency over structure. By using 
discourse which appeals to social workers committed to social change and social justice, 
the ABCD approach despite claiming otherwise, interpellates the practitioner into status 
quo maintenance (Thompson, 1990) and support of the hegemonic capitalist economic 
order (and in the South African context, still predominantly ‘race’ based). The ABCD 
approach is entirely congruent with the neo‐liberal policy framework with its discourse 
around the free‐market, entrepreneurship and individual responsibility. 
 
Changes in global development paradigms are described, highlighting their impact on 
“economic and political relationships, social development, civil leadership and flow of 
information and the role of the community in social change” (Nel, 2006:235). During the 
post‐war period, development was understood within an industrial paradigm. This then 
shifted towards a global/local paradigm due to a greater emphasis on “human rights and 
freedom” and “booms in information technology and micro‐electronics”. This paradigm is 
described in capitalist, free‐market, business discourse and is said to be characterized by 
“niche markets targeting quality, a focus on end products and consumers, and horizontal 
structures driven by production” (Nel, 2006:237). Ideology here therefore operates what 
Thompson (1990) refers to as reification, whereby relations of domination through are 
represented as permanent and natural and their processes are obfuscated. 
 
Organisational structures being “flattened” with “webs of inclusion” are said to bring 
about a focus on “anticipatory learning” and the development of a vision “while trusting 
individuals and groups to deliver until it is clear that they cannot do so” (Nel, 2006:237). 
A “clear commitment to discovering the capacities and assets of a community” is 
regarded as far preferable to “focusing on the community’s needs, deficiencies and 
problems commanding the vast majority of financial and human resources” (Kretzman 
and McKnight, 1993, cited by Nel, 2006:239). Such an argument that communities’ needs 
and problems command ‘vast financial and human resources’ and that the real assets 
and capacities of the individual/community, merely lie hidden shifts the attention away 
from the realities of the oppressive power relations and structures which perpetuate 
these. The ‘ideal’ is then seen to be a situation where self‐reliant people, utilising their 
own strengths and capacities are able to function and achieve wellbeing, The ideology 
operates by interpellating the social worker into a position which does not see social 
justice and oppression and that there is a possibility for social change (Therborn, 1980) 
and an acceptance of the status quo. 
 
Furthermore, while the language of ‘community’ is used, the conceptual constraint 
operating is that which Meszaros (2013) refers to as the ‘standpoint of isolated 
inidivuality’ in which concerns relate to the individual (or groups) rather than social 
structural concerns. 
 
The shift towards an asset based approach seems therefore to move away from 
transformation of structural power relations towards self‐sufficiency without the ‘drain 
of resources’ from corporate capitalist profit making. 
Structural power asymmetries, inequality and oppressive economic policies are therefore 
legitimised through rationalisation (Thompson, 1990) and remain unchallenged while 
communities work towards their own social and economic development. 
 
The ‘felt needs and problem‐solving approach’ is said to lead to the acceptance by 
communities of “these negative images about itself...as a result, many communities of 
lower income are now environments of service, where their behaviours are affected 
because residents come to believe that their well‐being is reliant on external 
sources...they become consumers of services, with no incentive to become producers” 
(Nel, 2006:239).  Such discourse dramatically obfuscates the privilege and powerful 
inequalities evident in the way that the elite have access to and are dependent on 
expensive resources, services and benefits of the capitalist order. It further denies South 
African historical and contextual realities of the violations of human rights through race 
based oppression, unequal resource distribution and inadequate services. Reification, as 
a mode of operation of ideology, therefore occurs by eclipsing the socio‐historical state 
of affairs (Thompson, 1990) of  Apartheid’s race‐based capitalist structures. 
 
‘Traditional’ community work approaches are also criticised, ignoring their many 
principles of participation, holism, social justice, human rights and anti‐colonial focus (Ife, 
2002). The main characteristics of the asset‐based approach are said to be that it begins 
with assets rather than problems, that it is ‘internally focused’ and that it is ‘relationship 
driven’. The facilitator is required to “help community members enter into true dialogue 
with each other’ (Nel, 2006:245). This is opposed to the problem posing and critical 
conscientisation that Freire (1970) emphasises. 
 
The article concludes with a contradiction by arguing that the challenge of development 
is “one of fundamental transition to a new social and economic order” (Nel, 2006:248) 
and then maintains that the approach increases “the commitment and energy of 
individuals in organisations and communities to take responsibility for their own 
development” (Nel, 2006, p. 248). This certainly does not imply a fundamental transition 
to a new social and economic order.  The dominant discourses of neo‐liberalism, 
obfuscation of social injustice and distorted power inequalities are therefore clearly 
evident. The poor are to be ‘helped’ to ‘help themselves’ as they are responsible for 
‘their’ own development. 
 
Using adventure to increase the emotional intelligence of the poor (Reyneke, 2009). The 
third article exemplifies the dominant discourse of blaming the poor, maintaining the 
macro‐economic status quo as well as the complicity of social work in reproducing 
inequality through its intervention strategies. The use of adventure experiences which 
lead to increased emotional intelligence is proposed as a solution to the “poverty trap” in 
which ‘clients’ find themselves (Reyneke, 2009). The empowerment of people in poor 
communities is equated with the development of human potential and emotional 
intelligence. The article is an example of a blaming and pathologising discourse which 
ignores historical and structural determinants of oppressive poverty and inequality, 
therefore employing reification as a mode of operation of ideology (Thompson, 1990). 
 
The ideological position is overtly stated: “the purpose of this article is to redefine 
poverty and to demonstrate and describe how adventure programmes can be used to 
empower the poor so that they can experience improved adaptation to their 
environment and in that way become well‐adjusted, well‐motivated citizens.” (Reyneke, 
2009:47). Various reasons are given for why “these people are not even willing to try and 
find a job”, including “a lack of emotional energy to look for a job, laziness, a lack of life 
skills, or it may even be that they or someone close to them draws an income in the form 
of a grant.” (Reyneke, 2009:48). Social  workers are thus interpellated into a position 
where by mutability and possibility of social change relates only to personal agency, 
rather that taking into account structural considerations (Therborn, 1980). 
 
The Department of Social Development (2006) also positions itself in relation to this 
individualist and blaming discourse by stating that “most people receiving disability and 
child support grants are not motivated to join the workforce” (Reyneke, 2009:48). The 
high rates of unemployment among social security beneficiaries are said to indicate that 
“there are many people who could contribute to the economic growth of the country; 
they just need to be activated to do so by means of improving their skills and intrinsic 
motivation” (Reyneke, 2009:48). This is an example of a conceptual determination of 
‘isolated individuality’ described by Meszaros (2011) which prevents the reader viewing 
the objective difficulties of the social reality and focusing on problems as if they are 
purely individual concerns. The article argues that in order to make an impact on 
“absolute poverty”, development should focus on the enrichment of people’s lives by 
empowering the individual and eradicating ‘emotional poverty’. This, it is stated, could be 
achieved through “playing the empowerment game and through the utilization of 
adventure programmes” (Reyneke, 2009:49). 
 
The programme, a group therapeutic model, is based on “Project Adventure” in the USA 
(2002, cited by Reyneke, 2009:51). It offers participants the opportunity to be placed in a 
situation of adventure, removing them from their “state of homeostasis” and being in a 
situation where “he/she experiences a measure of psychological and physical stress in 
order to grow” and then in the restoration of homeostasis, growth and development take 
place. A holistic approach is said to occur, whereby the behavioural, cognitive 
psychological and affective receive attention. The process is characterized by the 
“creation of a safe environment for the participant, but one that is marked by surprise, 
challenges and fun”, giving participants the opportunity to try potentially difficult and 
sometimes “terrifying” activities in a caring environment. Care provides a sense of 
security so that participation occurs only at a level in which the participant feels 
comfortable. Clear norms are established and a contract is negotiated, focusing on 
emotional and social competencies. An experiential learning process is followed, with 
phases including experiencing, sharing, processing, generalizing and applying the 
knowledge gained. 
 
The article then describes how to facilitate such an adventure process therapeutically, 
with work that is required ‘at the edge’ in order for growth in self‐concept and 
empowerment to occur, referring to the work of various theorists such as Payne (2005) 
and Zastrow (2001). Awareness is encouraged around components such as defences, 
feelings, physiology, beliefs, inner conversations, supports and the use of metaphors. It is 
then argued that emotional intelligence can be learned, and affects “many aspects of an 
individual’s mental and physical wellbeing. A high EQ [emotional intelligence] will also 
facilitate the ability to get along with other people, to make sensible life choices, and to 
succeed in school, one’s career and community life.” (Reyneke, 2009:58). 
 
The article concludes by stating that in such adventure empowerment, unique outcomes 
are generated, leading to “empowerment of participants so that they can adapt more 
successfully to their environment and in so doing become well‐adjusted, well motivated 
citizens, that is, people who could successfully carry the burden of creating a better 
South Africa and reducing their own economic and emotional poverty” (Reyneke, 
2009:59). 
 
Conclusions 
The texts discussed above are representative of a theme uncovered in a study of formal 
South African social work texts (Author, 2013), which relates to an underlying ideology 
which is individualist, ‘blaming‐the‐poor’ and conservative. They demonstrate how 
ideology interpellates social workers into positions which limit their sense of mutability 
and hope for social change, define reality or ‘what is’ as the personal culpability of the 
poor and which encourages the view that ‘what is good’ is a change of attitude and 
response of those who find themselves in a structurally unequal world (Therborn, 1980). 
Operations of ideology in the texts include examples of legitimation, reification, and 
dissimulation so that their meanings “serve to establish and sustain relations of 
domination” (Thompson, 1990:56). Furthermore, they demonstrate how conceptually, 
they are determined by the constraints of the current neo‐liberal capitalist era 
(Meszaros, 2010). 
The tendency to conflate social justice, developmental and transformation discourses 
with conservative and neo‐liberal discourses of personal responsibility self‐help and self‐
reliance, is a common trend in social work, enabling obfuscation and reproduction of 
structural power relations and inequality. Social workers, through ideological 
interpellation, consequently adopt approaches to intervention that perpetuate 
oppressive structural dynamics. 
 
The three texts demonstrate how specific, conservative ideologies may underpin 
arguments and discourses of social work around poverty and developmental social work 
in South Africa. These ideologies stand in contradiction to the aims of development 
expressed in the Welfare White Paper (1997), to break with the apartheid past and 
contribute to transformation and institute a developmental welfare programme aimed to 
attain basic social welfare rights for all (Midgely, 1995; Patel, 2008). 
 
The state has shifted from its early post‐Apartheid transitional period of redistributive 
and transformative economic policies, towards constraining neo‐liberal policies resulting 
in extreme levels of poverty and inequality. The ideologies evident in these texts are 
congruent with the ideologies and hegemonic discourses of current conservative policies 
of state‐driven social development. This policy context has resulted in what is broadly 
referred to as a ‘failed developmental state’ (Saul and Bond, 2014). This demonstrates 
how ideology is reflective of social reality and at the same time is also performative and 
as such contributes to the shaping of social reality.  Through interpellation into such 
subject positions, social workers then contribute to further shaping of social reality. 
 
In social development and developmental social welfare discourse, the economic 
development responsibility of social work is emphasized, making social workers partners 
in ‘economic development’ through entrepreneurship and income generation (South 
African Department of Social Welfare, 1997). Knowledge development and discourses 
such as are found in formal social work texts, support processes of reform within a free‐
market and a rational economic policy framework, using individualist discourses of 
strengths, assets, personal responsibility and culpability. 
 
Social work is therefore consistently, as was the case historically in previous eras, 
supportive of the hegemonic ideologies of the state. In the context of post‐apartheid 
South Africa, this is shown to mean acceptance of dominant neoliberal capitalist 
discourse and maintenance of the status quo with valorisation of agency to the exclusion 
of the realities of structural dynamics of power, privilege and oppression. Social work 
texts may therefore contribute to the perpetuation of such ideologies and hegemomic 
‘taken‐for‐granted knowledges that maintain oppressive power relations. 
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